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N HONOREM

FLAVIUS ANTONIU BAIAS

Aparenta in drept
The appearance in law
L'apparence en droit
TOMUL II

Editori:

Adriana Alma�an, loana Varsta, Cristina Elisabeta Zam�a

Cazul aparentei ca normativitate
transform�tiva. Exemple din dreptul american
The Case of Appearance as a Transformative
Norm. Examples from American Law
Dana NEAC�U*

Rezumat: Acest articol discuta cum adesea credem ca aparenta este o versiune superficiala
a realitatii. Tn acest sens, se demonstreaza cum, in anumite conditii, aparentele pot facilita
aparitia unei realitati juridice. Mai mult, uneori, nu exista nicio diferenta normativa intre
aparitia �i realitatea unui interes legal. Totodata, se analizeaza pe scurt aparenta de legalitate
in contextul statului de drept american -in cateva exemple limitate la reglementarile bancare
�i activitatea judiciara.
Cuvinte-cheie: aparenta de legalitate, conduita judiciara americana, Codul de conduita
judiciara ABA, neutralitate judiciara, transparenta juridica.
Abstract: This article discusses the relationship between appearance and reality from
a lega�perspective, dismantling the belief that appearance is a superficial version of reality
without any cause or impact on it. Under certain conditions, appearances can facilitate the
emergence of a legal reality. Moreover, sometimes, there is no normative difference between
the appearance and reality of a legal interest. Here, it is briefly analyzed the appearance
of justice in the context of the American rule of law, as viewed in banking regulations and
judicial activity.
Keywords: legal appearances, judicial conduct, ABA Model Code of Judicial Conduct,
�
judicial neutrality, legal transparency.

Conceptual, acest articol este despre aparenta, el exploreaza relatia dintre
aparenta �i realitate dintr-o perspectiva juridica. Adesea credem ca aparenta este
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o versiune superficiala a realitatii, fara nicio cauza �i fara vreun impact asupra ei.
Dar aparentele nu sunt intotdeauna in�elatoare. 1n anumite conditii, o aparenta
initiala faciliteazaintelegerea unei realitati corespunzatoare. Aceste profetii care se
implinesc de la sine apar in dreptul bancar, dreptul familiei, dreptul constitutional
(ce este democratia, daca nu o impletire de realitate �i aparente?) �i, a�a cum arata
cele doua exemple din practica, oriunde. Uneori nu exista o diferenta importanta
intre aparenta �i realitatea unui interes legal, iar aceasta este abordarea utilizata
in prezentul articol. Aparenta este importanta sui generisl1l , mai ales cand devine
normativa.
§1. O chestiune preliminara. Aspectul distinct al aparentei vis-a-vis
de realitate

_ , Din obi�nuinta, adesea facem deosebirea intre aparenta �i realitate, dar,
conceptual, exista vreo diferenta semnificativa intre ele? Poate fi diferenta
dictata functional de utilizarea lor diferita ca in argumentul legal conform caruia
,,patticiparea corporatiei la alegeri parlamentare creeaza un rise substantial de
co_ruptie reala �i aparenta"?f2l 1n acest articol incercam sa aratam ca aparenta 9i
realitatea sunt puncte pe aceea�i dimensiune, mai degraba decat concepte categoric
diferite. Referintele la aparenta 9i realitate adesea sunt complementare �i privesc
acela�i subiect, cum ar fi, de exemplu, aparenta de �i realitatea coruptiel-Mai
mult, dezbaterile politice au lac adesea intr-un climat de incertitudine �i eroare,
indiferent daca subiectul abordat este sanatatea, imigratia, activitatea judiciara,
criminalitatea sau terorismul, pentru ca tot mai mult se ignora scopul normativ
al dreptului in favoarea detaliilor conceptuale de importanta pur academica. De
fapt, la fel cred ca este dihotomia dintre aparenta �i realitate in drept.
Cu toate acestea, aparenta �i realitatea au aspecte diferite. Analiza lor ar
putea ajuta la iluminarea justificarilor aparentei in drept. Adesea, notiunea de
aparenta este legata de perceptie �i credinta (nu neaparat religioasa). Se discuta
in mod regulat despre modul in care aparentele se formeaza, impreuna cu teoriile
9i atitudinile derivate din aceasta perceptie. Aparenta se creeaza din impresia
individuala senzoriala, care poate fi transformata in teorie imparta�ita de un
grup (profesional sau) social. Realitatile ideale pot fi mai dificil de identificat
in dimensiuni neprofesionale. 0 astfel de analiza ajuta la diferentierea dintre
perceptie involuntara �i teorie sociala. Realitatea se refera la lucruri care nu sunt
iluzorii, care apar, care au o existenta factuala sau, altfel spus, care au o existenta
obiectiva. Cu toate acestea, in drept, exista domenii in care ceea ce pare a fi �i ceea
ce este conteaza mai putin. In drept, ceea ce conteaza este caracterul normativ
produs de realitate sau perceptia, aparenta de realitate.
l•I Pentru o opinie oarecum similara, A.M. SAMAHA, Regulation for the Sake of Appearance, 125
Harv. L. Rev. 1563, 1565 (2012).
[,J Supplemental Brief for the Appellee at 8, Citizens United v. FEC, 130 S. Ct. 876 (2010) (No. 08-205),
2009 WL 2219300, *8.
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In acele domenii ale dreptului in care aparenta �i realitatea au mai multe
aspecte in comun decat refractare, analiza lor separata devine un exercitiu pedant,
academic, mai degraba decat un atribut de sofisticare juridica. Cu siguranta,
o investigatie filosofica profesionala include distinctii de aparenta/realitate in
mai multe subdiscipline, inclusiv investigatii logice metafizice �i �pistemice
asupra obiectivitatiil31• Obiectivi�tii, de exemplu, ar sustine ca exista un adevar
despre existenta �i proprietatile lucrurilor, care este independent de ceea ce.cred
oameniil41• Unele lucruri obiective metafizic sunt, in mod concedent, dependente
de �i diferite de la individ la individ, cum ar fi emotiile, care se bazeaza pe aparente.
Dar obiectivi�tii accepta realitatea faptelor psihologice chiar �i cand continua
disputele despre alte dimensiuni ale realitatii, cum ar fi cladiri sau poduri care
exista in realitatea din afara mintii cuiva[51 • La extrema opusa, un subiectivist ar
sustine ca nu exista alta realitate sau adevar decat ceea ce crede sau ceea ce pare
a fi[61•
Vestea buna este ca aici nu ne vom angaja in intrebari filosofice atat de
profunde. Evaluarea justificarilor de perceptie �i aparenta nu necesita alegerea
unei pozitii dintre toate pozitiile metafizice �i epistemologice disponibile. In acest
articol vom defini aparenta ca sursa individuala de informatii sau cuno�tinte, in
timp ce realitatea ar fi definita ca sursa colectiva de informatii sau cuno�tinte. Cu
alte cuvinte, din punct de vedere juridic, aparenta are o componenta subiectiva
�i individual determinata, in timp ce realitatea are o componenta cognitiva de
obiectivitate datorita existentei sale faptice, istorice [7l _
... Yn aceste circumstante, o persoana i�i formeaza eel putin unele idei despre
lume bazandu-se partial pe perceptiile ei despre aparentele lumii. Aceste aparente
nu ajuta neaparat oamenii sa constate adevarul obiectiv despre lume, dar ii ajuta
sa se incadreze �i sa functioneze in lume. Perceptia aparenta implica informatii
accesibile care ar putea sau nu sa reflecte cu exactitate realitatea in cauza, dar
calauze�te acea persoana.
Aceste definitii reflecta puncte de vedere doctrinare, dar �i convin�erile
noastre ca obiectivitatea cognitiva este aspirationala �i nu poate fi atinsa in
cunoa�terelBJ. Obiectivitatea este ideala. Toate cuno�tintele sunt profund subiective
13l A se vedea N. BUNN IN, J. Yu, The Blackwell Dictionary of Western Philosophy 483-84 (2004);
B. LEITER, Law and Objectivity, in The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law
969 (J. COLEMAN, S. SHAPIRO eds., 2002); J. WISDOM, Appearance and Reality, 52 Phil. 3 (1977).
l4l Aceasta pozitie a fast ilustrata in Republica lui Platon prin alegoria pe�terii; vezi PLATO, The
Republic bk. VII, 514a-518e, 273-79 (B. JOWETT trad., Charles Scribner's Sons, 1928) (c. 360 B.C.E.),
in care chiar �i lumina soarelui ar putea oferi doar o legatura efemera cu Formele.
151 B. LEITER, supra, 970-71 [explicand ,,independenta constitutionala" fata de minte (care nu poate
include fapte psihologice), ,,independenta cognitiva" (care o face) �i ,,independenta cauzala" (care
este irelevanta pentru obiectivitate)].
161 Pentru detalii despre aceste teorii filosofice, a se vedea, de exemplu, B. RUSSELL, A History of
Western Philosophy, New York, NY: Simon and Schuster, 1972.
1711n D. NEAc:;,u, The bourgeois charm of Karl Marx & the ideological irony of American jurisprudence,
Leiden: Brill, (2020 ), in care vorbim detaliat despre subiectivitate cognitiva.
181 Ibidem.
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�i tot ce se poate fac!;! este sa recunoa�tem subiectivitatea limitata �i sursele erorilor
pe care le incorporeaza, precum �i nevoia unei abordari interdisdplinar-dialectice,
pentru a reduce reductionismul subiectiv cognitiv.

§2. Aparenta ca o modalitate de a schimba realitatea juridica
0 alta modalitate de conectare a aparentei �i realitatii din punct de vedere
juridic este falosirea aparentei ca fundament al normativitatii juridice sau al
reglatii realitatii. Una dintre relatiile pe care ne propunem sa le subliniem aid este
modul in care aparenta ar putea influenta pozitiv realitatea �i ar putea-o schimba
in consednta. Exista intotdeauna posibilitatea de a manipula perceptia realitatii
pentru a imbunatati realitatea. In acest sens vom oferi urmatorul exemplu din
istoria activitatii bancare din SUA[9l.
Bandle sunt o sursa cruciala de credit, iar increderea deponentilor depinde
de cerintele de rezerva, de supraveghere reglementara, reduceri la impozite,
asigurari �i chiar de arhitectura cladirilor bancare. Cladirea First Bank of the
United States din Philadelphia avea o fatada de marmura �i un stil european
care aminte�te de Banca Anglieil10l, in timp ce a doua cladire bancara, la fel ca
multe cladiri guvernamentale din acea epoca, a fast modelata dupa templele
grece�til11 l. Pivotand peste Marea Depresiune, multe band noi au trecut la. un
model de fartareata, cu accent pe otel �i granit. Prima Banca Nationala din Chicago
a evocat calitati de securitate a rezistentei �i active prodigioase partial prin afi�area
unei plad de granit, care era inutila din punct de vedere structural �i care a adaugat
semnificativ la cheltuiala, dar necesara pentru a imprima o anumita perceptie
in mintea deponentilor. Astfel de optiuni de proiectare semnaleaza infarmatii
private despre stabilitatea finandara sau perceptii despre cum oamenii care au
�ani de depus vad realitatile Ameridi. Arhitectura este doar o modalitate, �i ea
depa�ita, de a genera increderea publica, in special in ziua de astazi, a tranzactiilor
online. In cele din urma, handle impun incredere cand activitatea lor este examinata
minutios de catre autoritatile de reglementare. Mai mult decat orice, soliditatea
finandara este conferita prin asigurarea publicului ca depozitele bancare sunt
confarme unor reglementari administrative ale guvernului, iar guvernul examineaza
regulat actele de confarmitate ban care. Aceasta confarmare, pentru multe band,
a fast pusa in aplicare prin Actul bancar din 1933[12l. Bancile asigurate de Agentia
Federala de Asigurare a Depozitelor (FDIC) nu sunt obligate sa afi�eze asigurarea
protectiei in sediile sucursalei �i in anumite reclame. Asigurarea depozitelor �i
supravegherea reglementara pareau sa calmeze multe persoane care aleg bancile
l9l A se vedea R. SCOTT CARNELL et al., The Law of Banking and Financial Institutions 2-32 (4th
ed. 2009); B.J. KLEBANER, American Commercial Banking 138-238, 241, 243-44 (1990).
1101 A
se vedea S. WAGG, A Critical Look at Bank Architecture, in Money Matters 15, 23-24, 250, 254
(Joel Stein & Caroline Levine eds., 1990).
l

111

Ibidem.

l"l Pub. L. No. 73-66, 48 Stat. 162 (codificata astfel cum afost modificata legea in diferite sectiuni in
12 U.S.C.); a se vedea J.W. MARKHAM, A Financial History of the United States 166 (2002).
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cu aceste caracteristici, iar astfel de masuri ar contribui probabil la obtinerea unei
longevitati mai mari a bancilor in Statele Unite [,3l. Toate aceste efo:cturi sunt facute
a�a incat o masa critica de deponenti sa nu incerce sa retraga fonduri simultan �i,
astfel, bancile vor avea ocazia sa supravietuiasca �i sa faciliteze inovarea �i cre�terea
economica. Prin urmare,. unul dintre trucuri este de a genera convingerea unui
numar suficient de deponenti potentiali �i efectivi ca bancile nu vor fi destabilizate
in curand.
Dupa cum s-a mentionat mai sus, exista diverse modalitati de a crea aparenta
stabilitatii in sectorul bancar. Una dintre ele este prin reglementari guvernamentale.
Un anumit nivel de reglementare asigura investitorii ca sistemul bancar dintr-o
anumita tara este suficient de stabil �i atractiv. In acest caz, am putea spune ca
perceperea realitatii bancare intr-un anumit fel, in acord cu o anumita perceptie,
poate crea o noua realitate juridica. Astfel, promoveaza argumentul acestei lucrari
ca nu este necesar sa diferentiem tntre aparenta �i realitate dintr-o perspectiva
juridica, atat timp cat scopul este crearea unui anumit tip de societate, o societate
stabila, cu un sistem bancar solid.
§3. Probleme cu o astfel de abordare a realitatii/aparentei de drept

Principala critica a acestei abordari normative regulatorii a relatiei realitate/
aparenta este lipsa de transparenta. Din aceasta perspectiva, activitatea actorului
in sine, in acest caz banca, este opaca: nu �tim cine o conduce, nu �tim cine
lucreaza �i nu �tim cum sunt folosite depunerile. Tot ce se �tie �i este suficient
este un anumit nivel de implicare guvernamentala. Bandle necesita, pentru a fi
atractive investitorilor, reglementarea activitatii sau, mai exact, o reglementare cat
mai detaliata �i eficienta. Deci, aparenta de stabilitate �i rentabilitate favorabila
investitiilor este oferita de un anumit tip de reglementare bancara, �i nu de activitatea
bancii in sine. Aceasta activitate guvernamentala creeaza aparenta de legalitate
favorabila investitiilor prin perceperea de control al coruptiei institutionaJe reale
sau probabile.
Reglementarea adesea ramane pe hartie, dar �i atunci poate crea aparenta de
legalitate suficienta pentru a produce acelea�i efecte legale ca �i realitatea unei
legalitati desavar�ite. Pentru a explica acest punct, sa revenim pentru o clipa la
Romania lui Ceau�escu. De exemplu, Constitutia Romaniei din 19681141 a fost
elaborata de Ted Sorensen, partener la firma Paul Weiss din New Yorkhsl la
momentul cand autoarea acestui articol l-a intervievat in 1994, dar �i fost scriitor de
discursuri al Pre�edintelui John Fitzgerald Kennedy, Junior, in 1961-1963. Implicarea
acestor minti occidentale in crearea sistemului constitutional romanesc trebuie sa
fi fost cruciala pentru crearea unei aparente de independenta fata de Moscova, daca
l•JI Pentru detalii, a sevedeaA.M. SAMAHA, Regulation for the Sake of Appearance, 125 Harv. L. Rev. 1563,
1565 (2012).
l4l https://lege5.ro/gratuit/g43tmojq/constitutia-din-1968.
l•sl https://www.paulweiss.com/about-the-firm/history.
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nu a iluziei statului de drept. Rezultatul acestei aparente trebuie sa fi contribuit
�i la obtinerea de investitii occidentale constante, precum �i la primirea clauzei
natiunii celei mai favorizate in acordurile bilaterale cu Statele Unitel•6l. La fel ca in
situatia bancilor, perceptia de legalitate creata de implicarea juri�tilor occidentali
de calibrul lui Sorensen s-a dovedit a fi normativa �i transformativa, depa�ind
transparenta ca masura fiabila a democratiei. Dar, de�i normativa, aparenta de
legalitate obtinuta prin regulamente pe hartie nu este o garantie suficienta, dupa
cum s-a vazut �i in domeniul finantelor globale care s-au prabu�it in 2008, pentru
ca realitatea era total diferitab71, dar �i din istoria Romaniei socialiste, al carei
stat de drept era unul politist-nationalist, �i nu unul bazat pe reguli �i institutii
constitutional-democratice.
§4. Modalitati de imbunatatire a rolului normativ al aparentei

Perceptia de legalitate abordata mai sus pare sa mearga impotriva argumentului
acestui articol ca aparenta de drept este la fel de importanta ca realitatea
insa�i. Aparent este un argument contra. Cel mult arata ca un stat de drept are
nevoie �i de alte standarde in construirea legalitatii, inclusiv transparenta. Pentru a
intelege mai bine acest punct, voi folosi doua exemple din jurisprudenta americana.
4.1. Codurile judiciare ABA �i ,,aparentele de lipsa de decenta·
judecatoreasca"

Primul exemplu se bazeaza pe codurile profesionale americane impotriva
aparentelor judiciare de lipsa de decenta judecatoreasca. Este important sa se
analizeze autoritatea existenta care prescrie sarcini etice judecatorilor. Patru surse
de autoritate sunt demne de remarcat: Codul model de conduita judiciara al ABA,
Codul de conduita pentru judecatorii federali, diferitele legi care guverneaza
judecatorii federali �i de stat �i autoreglementarea de catre Curtea Suprema a SUA.
Dupa cum se va vedea mai jos, Codul model de conduita judiciara ABA este eel
mai important text de autoritate �i exercita influenta in toate celelalte contexte118l .
Initial, ABA nu a impus nicio regula care ameninta judecatorii cu actiuni
disciplinare sau descalificarea din cauza ,,aparentelor de comportament
necorespunzator"l191• 1n schimb, ABA a sfatuit �i a incurajat precautii. Progresia
a avut loc in timp (aproape un secol) de la o generatie la alta, ca �i cum avocatii �i

1,61 https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/clauza-natiunii-celei-mai-favorizate-si-relatiile
romano-americane.
1•71 Pentru detalii, a se vedea K. PISTOR, The Code of Capital, Princeton (2019).
1181 T. LININGER, Green Ethics for Judges, 86 Geo. Wash. L. Rev. 7n, 718 (2018).
1191 A se vedea Z.A. PINES, Mirror, Mirror, on the Wall - Biased Impartiality, Appearances, and the
Need/or Recusa/ Reform, 125 Dick. L. Rev. 69,160 (2020).
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judecatorii ar fi fost nerabdatori sa convinga publicul ca-suntem mai etici decat
generatia anterioara l20l.
Istoric vorbind, Camera delegatilor ABA a promulgat primul cod de etica
judiciara, numit Canoanele eticii judiciare, in 1924l211 • Un catalizator important
al canoanelor de etica judiciara din 1924 a fost revelatia, la inceputul anilor 1920,
ca Kenesaw Mountain Landis, un judecator federal, i�i suplimenta salariul federal
de 7.500 de dolari angajandu-se privat, cu un salariu anual mult mai generos de
42.500 de dolari, ca un comisar de baseball din liga majoral221• ABA a adoptat o
rezolutie de cenzurare a judecatoruluil231, cu toate acestea, canoanele erau mai
mult prescriptive decat normativel241 • Titlul canonului 4 din Canoanele de etica
judiciara din 1924 era ,,evitarea aparentei necorespunzatoare"l251 • Acest canon
prevedea ca ,,comportamentul oficial al judecatorului ar trebui sa fie lipsit de
aparente necorespunzatoare"l26l. Un astfel de limbaj vag constituia mai mult un
sfat decat o comanda legala, dar a fost precursorul a ceea ce s-a intamplat ulterior.
Camera delegatilor ABA a inlocuit aceste canoane in cadrul Codului de
conduita judiciara din 1972, adoptat pe larg de multe state . Redactorii acestuia,
1,oJ Pentru o istorie amanuntita a modului in care s-a dezvoltat eticheta judiciara in SUA, a se vedea,
de exemplu, R. POUND, Causes of Popular Dissatisfaction in the Administration of Justice, retiparit
la Simpozionul Centennial Reflections on Roscoe Pound's The Causes of Popular Dissatisfaction
With The Administration of Justice, 48 S. Tex. L. Rev. 853, 861 (2007), in care Pound a condamnat
impulsul atavic particular al Americii de a trata justitia drept un sport de duel care a contribuit la
criza de incredere a publicului in sistemul juridic, mentionand ca ,,in America consideram ca pe un
lucru de la sine ca un judecator ar trebui sa fie un simplu arbitru, sa admita obieqii �i sa consolideze
regulile jocului �i ca paqile ar trebui sa-�i duca propria lupta in felul !or fara interferenta judiciara. ( ...)
Ideea ca procedura este necesar sa fie in intregime disputa.ta desfigureaza administrarea justitiei
noastre in orice moment". A se vedea, de asemenea, E.F. SHERMAN, Dean Pound's Dissatisfaction
with the ,,Sporting Theory of Justice': Where Are We A Hundred Years Later, 48 S. Tex. L. Rev. 983
(2007). Ca raspuns judecatorului Learned Hand despre rolul judecatorului uncle a subliniat ca acesta
.face dreptate': judecatorul �i marele jurist Oliver Wendell Holmes a adaugat: ,,Nu este treaba mea
[dreptatea]. Sarcina mea este sa urmez procedura conform regulilor". Ase vedea S. B'l.JDIANSKY,
0. WENDELL HOLMES, A Life in War, Law, and Ideas 415 (2019). Ase vedea �i D.R. BAR NHIZER, On
the Make: Campaign Funding and the Corrupting of the American Judiciary, 50 Cath. U. L. Rev. 361,
375 (2001) (,,Judecatorii sunt, prin urmare, arbitrii conflictelor comunitatii �i este necesara tratarea
!or echitabila pentru ca procesul sa fie legitim" ). Profesorul Friedman de la Facultatea de Drept
a Universitatii din Michigan �i-a exprimat interesul pentru elaborarea unui curs la facultatea de
drept care sa studieze sportul ca sistem juridic. Ase vedea R.D. FRIEDMAN, Just Say No to the Cheap
Double Play, 13 FIU L. Rev. 931, 931 (2019) (mentionand ca ,,regulile sportului ofera teren fertil pentru
explorarea conceptelor juridice" ).
'"I Canons ofjudicial ethics (Am. Bar Ass'n 1924), https://www.americanbar.org/groups/professional_
responsibility/resources/judicial_ethics_regulation/.
1211 Ase vedea W.P. ARMSTRONG J R., The Code of Judicial Conduct, 26 Sw. L.J. 708, 709 n. 9 (1972);
C.W. WOLFRAM, Modern Legal Ethics 965 n. 72 (West Pub. Co. Practitioner's ed. 1986).
1211 R.D. RoTUNDA,]udicial Ethics, the Appearance of Impropriety, and the Proposed New ABAJudicial
Code, 34 Hofstra L. Rev. 1337, 1351 (2006).
1241 Preambulul Codului din 1924 a precizat di acesta a fost un ,,ghid pentru judeditori (...) indicand
ceea ce oamenii au dreptul sa a�tepte de la ei" (Canons of Judicial Ethics, supra).
l•sl Ibidem.
1261 Ibidem.
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intr-o forma statutara mai conventionala, au spus in prefata sa - pe care multe
jurisdictii au adoptat-o - ca intentionau ca acest cod sa fie executoriul27l , Cu
toate acestea, Codul judiciar din 1972 folose�te termenul ,,ar trebui" in loc de
,,trebuie". Astfel, titlul canonului 2 spunea: ,,Un judecator ar trebui sa evite orice
aparenta necorespunzatoare in toate activitatile sale". Notele reporterului (eel
care aduna comentariile de pe teren) au sugerat ca ,,declaratia din canonul 2 este
foarte vaga �i mult mai oratorica decat orice alta prevedere din cod"l28l .
Drumul catre reguli obligatorii mai degraba decat orientari aspirationale a
continuat cu versiunea din 1990 a Codului de conduita judiciaraABA. 0 ,,minoritate
semnificativa de comentatori"l29l a avertizat Comitetul ABA care elabora noul
cod ca limbajul ,,aparentelor" din Codul judiciar din 1972 era pur �i simplu prea
vag. Comitetul de redactare a raspuns prin schimbarea lui ,,ar trebui" cu ,,trebuie" �i
a inclus activitatile judecatorului chiar �i atunci cand acesta nu se afla in instanta
�i nu actioneaza in calitatea sa de judecator. Astfel, canonul 2 din Codul din 1990
prevede: ,,Un judecator va evita indecenta �i orice aparenta necorespunzatoare
functiei in toate activitatile sale"l3°1• Acest limbaj pare cu siguranta o interdictie,
iar comentariul insotitor nu sugereaza ca cerinta este pur �i simplu aspirationala,
totu�i, istoria legislativa arata ca scopul acestei reguli extinse este ,,avertizarea
judecatorilor sa evite orice comportamente prospective suspecte sau aparent
suspecte, chiar daca nu sunt interzise in mod specific in cod"1311•
Cu toate acestea, in timp ce limbajul ramane vag in contextul sau, multe
instante folosesc limbajul aparentelor pentru a disciplina judecatorii, nu <loaf
pentru a-i avertiza. Astfel, in acest caz tipic, Joachim v. Chambers r321, instanta
curtii supreme din statul Texas a declarat:
Canonul 2 din Codul model din 1990 a fost modificat pentru a utiliza
,,trebuie" in loc de ,,ar trebui". Aceasta prevedere, ca �i preambulul, este
acum obligatorie. Cand textul folose�te ,,trebuie" sau ,,nu trebuie", se
intentioneaza sa se impuna obligatii a caror incalcare poate duce la
actiuni disciplinare. Cand se folose�te ,,ar trebui" sau ,,nu ar trebui",
textul este conceput ca oratoric �i ca o declaratie a comportamentului
adecvat sau nu, dar nu ca o regula obligatorie conform careia un judecator
poate fi disciplinat[33J.
Codul model de conduita judiciara al ABA incorporeaza de doua ori textul
din speta Joachim, o data pe aceea�i pagina pe care declara canonul 2 pur �i
J J.F. SUTTON JR., A Comparison of the Code of Professional Responsibility with the Code of Judicial
Conduct, 1972 Utah L. Rev. 355, 355-56; a sevedea �i R.B. McKAv,Judges, the Code ofJudicial Conduct,
and Nonjudicial Activities, 1972 Utah L. Rev. 391 (1972).
l:t8J Model Code of Judicial Conduct Canon 2 (1990), https://www.americanbar.org/groups/professional_
responsibility/resources/judicial_ethics_regulation/.
t,9J Ase vedea R.D. ROTUNDA, supra.
IJol Ibidem.
IJil Ibidem.
lµI 815 S.W.2d 234 (Tex. 1991).
l131 Idem, n. 9.
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simplu aspirational �i in alta parte uncle spune ca este obligatoriu841 . Cum afirma
RonaldRotunda, ,,Ratiunea pentru declararea Codului model adnotat ca este pur
�i simplu aspirational canonul 2 ramane un mister"l3sJ_
4.2. Recuzarea judecatorului Weinstein sau justitia trebuie sa apara
ca fiind justa

Cu alte cuvinte, regula de conduita judiciara din Statele Unite pare sa fie ca
justitia ,,nu trebuie doar facuta, ci trebuie vazuta in mod evident �i fara indoiala
ca fiind facuta"1361. Acest principiu a fost exprimat pentru prima data in 1924 de
Lordul Gordon Hewart, care a exercitat functia de Lord Judecator �ef al Angliei
in perioada 1922-19401371 _
Dar este un astfel de principiu o promisiune efemera?881 Iar daca nu, depinde
acest principiu prea mult de perceptii individuale spre a forma baza pentru a
judeca daca sistemul judiciar i�i indepline�te in mod adecvat functia? Exemplul
de mai jos ar trebui sa elucideze aceasta enigma: pe langa regulile de creare a
increderii in sistem, sistemul juridic are nevoie de persoane capabile sa creeze,
sa interpreteze �i sa aplice astfel de reguli. Judecatorul federal, autor de tratate
de drept civil procesual, fost profesor adjunct la Facultatea de Drept Columbia,
acum pensionar1391, Jack Weinstein, a aratat cum acest principiu poate fi aplicat.
Pentru majoritatea oamenilor, procesul civil tipie american implica doi avocati
care i�i reprezinta cu competenta �i vigoare clientii in instanta. Nimic nu poate
fi mai departe de adevar. Un studiu realizat in 2015 de Centrul National pentru
Instantele de Stat utilizand mai mult de 900.000 de cauze civile a constatat ca
aproape doua treimi au fost actiuni contractuale, dintre care 37% au fost chestiuni
de colectare a datoriilor, 29% au fost cazuri de evacuare �i 16% au fost cazuri de
cereri de despagubire mici1401. Trei sferturi dintre hotararile din studiu au fost
pentru mai putin de 5.200 de dolari. ,,Una dintre cele mai izbitoare constatari din
l34l Codul model adnotat citeaza spetaJoachim pentru ideea conform careia un judecator pensionar
care continua sa functioneze ca ofiter judiciar prin repartizare nu poate depune marturie in calitate
de martor expert fotr-un caz de malpraxis juridic (ABA, Codul model adnotat) �i pentru opinia ca,
spre deosebire de Codul din 1972, Codul din 1990 folose�te ,,trebuie" pentru a exprima o obligatie.
IJ5l R.D. RoTUNDA,fudicial Ethics, the Appearance of Impropriety, and the Proposed New ABAJudicial
Code, 34 Hofstra L. Rev. 1337, 1377 (2006).
1361 Rex v. Sussex Justices, ex parte McCarthy [1924] 1 KB 256,259.
l371 R.J. McKOSKI, The Overarching Legal Fiction: »Justice Must Satisfy the Appearance of Justice",
4 Savannah L. Rev. 51, 69 (2017).
IJBI Desigur, propunerea conform careia justitia trebuie sa satisfaca aparenta de dreptate se potrive�te
definitiei Jui Lon Fuller date unei fictiuni juridice traditionale, in sensul ca fictiunea nu a fost menita
sa in�ele \ii ar putea servi unui scop utilitar pentru a ajunge la o decizie echitabila in anumite cazuri
[L. FULLER, Legal Fictions 9, 14 (1967)].
1391 Dar �i oficiant al casatoriei civile a autoarei in 1996. Despre judecatorul Jack B. Weinstein, a se
vedea https://www.nyed.uscourts.gov/content/judge-jack-b-weinstein.
1•01 Nat'/ Ctr. for State Courts, CivilJustice Initiative: The Landscape of Civil Litigation in State Courts,
iii-iv (2015), https://www.ncsc.org/newsroom/news-releases/2015/civil-justice-initiative.
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setul de date a fost numarul relativ mare de cazuri (76%) in care eel putin o parte
a fost auto-reprezentata, de obicei paratul"f4,J_ In unele jurisdictii, cifrele sunt �i
mai deficitare. In 2009, aproximativ 1% dintre paratii'din dosarele consumatorilor
din New York City erau reprezentati de avocati, in timp ce 100% dintre reclamanti
aveau reprezentare legalaf42l. La fel, majoritatea locatarilor din New York au ramas
fara reprezentare in problemele de evacuare. In afara ora�ului New York, 98%
dintre chiria�i nu erau reprezentati, in timp ce 99% dintre locuitorii ora�ului nu
aveau reprezentaref43J_
A�a cum explica Raymond J. McKoski, descrierea justitiabililor fara avocati
drept ,,auto-reprezentati" - prose - este un termen gre�it, din doua motive.
In primul rand, eticheta implica o alegere voluntara de a renunta la
asistenta unui avocat. Dar, pentru marea majoritate a partilor nerepre
zentate, decizia este luata de acestea din cauza costului ridicat al
reprezentarii, care depa�e�te adesea valoarea cazului. In al doilea
rand, ,,auto-reprezentat" este un termen gre�it, deoarece implica
faptul ca justitiabilii nereprezentati poseda cuno�tintele �i abilitatea
de a-�i prezenta in mod adecvat pozitiile �i de a-�i proteja interesele in
instanta. Dimpotriva, atunci cand se confrunta cu un avocat, justitiabilii
nereprezentati sunt pur �i simplu depa�iti, indiferent de experienta
avocatului sau de informatiile �i educatia partii prose. Complexitatea
tuturor fatetelor sistemului juridic interzice conditii de concurenta
echitabile intre adversarii cu licenta juridica �i cei fara licentar44l_
Spre surprinderea nimanui, justitiabilii pro se nu se descurca in generql
,,navigand" prin sistemul de drept �i prezentandu-�i cazurile. Potrivit unui
sondaj efectuat de judecatori in 2010, principalele neajunsuri ale justitiabililor
prose care au norocul sa ajunga la proces includ: (1) e�ecul prezentarii probelor
necesare; (2) erori de procedura; (3) examinarea inefitienta a martorilor; (4)
neprezentarea corecta a dovezilor; �i (5) argumente ineficiente. Chiar daca sunt
suficient de pricepute pentru a reu�i fn proces, paqile nereprezentate sunt adesea
incapabile sa pregateasca ordinele �i hotararile executorii. Dupa cum a observat
profesorul Richard Painter, ,,lipsa de reprezentare este probabil un caz distorsionat

14,1

Ibidem.

14,1 Civil Justice Improvements Committee, Executive Summary: Call to Action: Achieving Civil
Justice for All 2 (2016), http://www.ncsc.org/~/media/Microsites/Files/Civil-Justice/NCSC-CJI
ExecutiveSummary-Web.ashx (,,At least one party, usually the defendant, is unrepresented in more
than three-quarters of the cases"). R. ZORZA, We Now Have the Data That shows That The One
Side-Self-Represented Case is the Dominant Case Situation in US Civil State Courts and That We
Need a Fundamental Rethink of The State CivilJustice System, Richard Zorza's Access to Justice Blog
(Aug. 26, 2016), https://accesstojustice.net/2016/08/26/we-now-have-the-data-that-shows-that
the-one-side-self-represented-case-is-the-dominant-case-situation-in-us-civil-state-courts-and
that-we-need-a-fundamental-rethink-of-the-state-civil-justice-system.
1431 Ibidem.

144I R .J. McKosKI, The Overarching Legal Fiction: ,,Justice Must Satisfy the Appearance of Justice", 4
Savannah L. Rev. 51, 66 (2017).
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[9i] nedrept. Amploarea problemei submineaza credibilitatea sistemului nostru
adversiaI"f45l.
In cazurile pro se, :;,ansele unui rezultat echitabil cresc daca judecatorul
joaca un rol activ in echilibrarea conditiilor prin utilizarea pregatirii sale juridice
pentru a asista partea nereprezentata. �i unii comentatori indeamna judecatorii
sa ofere asistenta ,,extinsa'' �i ,,viguroasa" unei parti nereprezentate atunci cand
este necesar, deoarece ,,un [sistem] care favorizeaza in mod obi�nuit partile cu
avocati in fata partilor fara, indiferent de fondul cazurilor, nu poate fi considerat
impartial"[461• Sustinatorii angajarii judiciare active spun ca judecatorul trebuie
sa ,,asiste un litigant nereprezentat cu privire la procedura care trebuie urmata,
prezentarea probelor �i chestiunile de drept"f47J_ 1n plus, instanta ar trebui ,,sa
cheme martori �i sa desfa:;,oare controale directe sau interogatorii" �i sa asiste
litigantul nereprezentat in elaborarea unui ,,dosar complet, din punct de vedere
faptic"f4sJ_ Dar trebuie sa recunoa:;,tem ca intrebarea agresiva sau unilaterala a
instantei poate fi incompatibila cu un alt aspect al aparentei de justitie, principiul
neutralitatii instantei.
Cu alte cuvinte, ,,orice tratament special pentru justitiabilii pro se poate fi
perceput ca o incalcare a rolului neutru al unui judecator"f49l_ Faptul simplu este
ca ,,justitia :;,i aparenta justitiei par sa traga in directii diferite"l501• Lupta dintre
dreptate in realitate :;,i in aparenta este demonstrata definitiv de dilema cu care
s-a confruntat judecatorul Jack Weinstein in Floyd v. Cosi, Jnc. ls•l.
Reclamantul Floyd 1-a <lat in judecata pe fostul sau patron pentru discriminare
rasiala in temeiul titlului VII din Legea drepturilor civile din 1964. Paratul a depus o
cerere de respingere a plangerii ca fiind prescrisa. Pe baza afirmatiilor din plangere,
s-a dovedit ca actiunea a fost intr-adevar prescrisa, deoarece actul de discriminare
pretins a avut loc cu mai mult de 300 de zile inainte ca reclamantul sa depuna o
plangere la Comisia pentru egalitate de �anse de angajare (EEOC). Reclamantul
nu a fost con�tient de ,,doctrina incalcarii continue': care ,,permite unui reclamant
sa conteste (...) toate comportamentele care fac parte din acela�i tratament
discriminatoriu ( ...), chiar daca o parte din conduita a avut loc cu mai mult de 300
de zile inainte de depunerea plangerii la EEOC". Datorita pregatirii �i experientei

l45J R.W. PAINTER, Pro Se Litigation in Times of Financial Hardship -A Legal Crisis and Its Solutions,
45 Fam. L. Q. 45, 62 (2011).
1461 Ase vedea R.J. McKOSKI, supra.
1471 Nat'/ Ctr.for State Courts, CivilJustice Initiative: The Landscape of Civil Litigation in State Courts,
iii-iv (2015), https://www.ncsc.org/newsroom/news-releases/2015/civil-justice-initiative.
I.SI Ase vedea R.J. Mcl(OSKI, 68.
1491 Ase vedea R.W. PAINTER, Pro Se Litigation in Times of Financial Hardship -A Legal Crisis and
Its Solutions, 45 Fam. L. Q. 45, 62 (2011).
ls<>l R. ZORZA, The Disconnect Between the Requirements of Judicial Neutrality and Those of the

Appearance of Neutrality When Parties Appear Pro Se: Causes, Solutions, Recommendations, and
Implications, 17 Geo. J. Legal Ethics 423, 434-35 (2004).
15,178 F. Supp. 3d 558 (E.D. N.Y. 2015).
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lor juridice, atat avocatul apararii, cat �i judecatorul Weinstein erau con�tienti
de exceptia de la termenul de limitare de 300 de zile [521•
Judecatorul Weinstein s-a confruntat cu o dilema. Ar trebui sa intervina
in numele reclamantului cu ,,intrebari de baza"[sJl , pentru a vedea ca s-a facut
dreptate, sau ar trebui sa mentina un comportament arbitral, neutru, pentru a
respecta aparenta neutralitaµi judiciare? Judecatorul Weinstein s-a vazut ,,obligat" sa
intervina. Iar raspunsurile reclamantului la intrebarile sale I-au convins pe judecator
ca cererea nu a fast prescrisa - faptele erau continue, deci nu prescriptibile. Pe
baza informatiilor obtinute 'in �edinta, judecatorul Weinstein a respins cererea
paratului de judecata sumara. Nu exista nicio indoiala ca principalele intrebari
ale judecatorului Weinstein adresate reclamantului au aparat justitia. Dar acest
lucru nu a fast suficient, deoarece judecatorul avea �i datoria de a pastra fictiunea
juridica a aparentei unei justitii echitabile[s4l ,
Recunoscand ca interventia in favoarea unei parti �i sustinerea acesteia,
chiar daca erau necesare pentru a face dreptate, au creat aparenta de partialitate,
judecatorul Weinstein s-a retras de la participarea ulterioara la cazfssl.
Dar, a�a cum noteaza McKoski, dilema lui Weinstein a devenit dilema altui
judecator care, eel mai probabil, avea sa se confrunte cu acelea�i obligatii contra
dictorii de a face dreptate �i de a parea sa faca dreptate ramanand neutru. Dilema
imposibil de rezolvat impartial cand dreptatea nu se poate atinge din cauza lipsei
de reprezentare legala (in engleza ,,appearance") a unei parti.
In acest exemplu, judecatorul Weinstein a aratat ca obtinerea imposibilului este
un scop demn. Aparenta de dreptate nu a fast un ideal imposibil de atins. Actionand
astfel cum a facut-o, Weinstein a -contribuit la increderea publicului in ramura
judiciara a guvernului.

Concluzii
Acest articol a abordat relatia dintre aparenta �i realitate dintr-o perspectiva
juridica. Adesea credem ca aparenta este o versiune superficiala a realitatii, fara
nicio cauza �i fara vreun impact asupra ei. Dintr-o perspectiva juridica, aparentele
devin, adesea, un ideal greu, dar nu imposibil de atins. Aici am analizat succint
aparenta de dreptate 'in statul de drept, dar �i in activitatea judiciara. Astfel, am
demonstrat ca aparentele nu sunt 'intotdeauna In�elatoare, 'in anumite conditii, ele
putand facilita aparitia unei realitati corespunzatoare. Dupa cum am vazut, uneori
nu exista nicio diferenta normativa intre aparenta �i realitatea unui interes legal.

[5,J
[53J
l54J
[55!

Detalii despre caz in R.J. McKosKJ, supra.
Floyd v. Cosi, Inc., 78 F. Supp. 3d 558 (E.D. N.Y. 2015).

Ibidem.
Ibidem.
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